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This  article  adopts  a  phenomenological  perspective  to  illustrate  how  gardens  become 
important spaces where children informally encounter, produce, consume and learn about 
food. We extend the theoretical concept of the ‘foodscape’ by applying it to both childhood 
production  and  consumption  and,  drawing  on  qualitative  insights  from  two  UK  school 













Food  is  central  to bodily nourishment,  growth and  survival but  also meets needs  that are 
socially rather than biologically driven (Charles and Kerr, 1988; Harbers et al, 2002). Spaces of 









The  economic  attractiveness  of  the  children’s  food  market  has  meant  products  are 
reconstructed, reconstituted then heavily branded to appeal to young consumers resulting in 
‘virtual  foods’  (Coakley,  2003)  like  chicken  nuggets which  bear  little  resemblance  to  their 






the  adult  agenda  that  dominates  in  schools,  rather  than  reflecting  the  perspective  and 















two projects  in UK primary  schools,  is  then discussed along with our methodology before 
presenting our findings. We conclude by arguing that embodied engagements with food and 







and disconnected  from  the physical  environment  in which  it  is  produced.    Jackson  (2010) 




complexity of  the supply chain such  that  the  ‘modern consumer may experience a  lack of 









is  consistent with what  Louv  (2010) describes as  ‘nature deficit  syndrome’;  the  state  that 




and  international  research  projects  (Blair,  2009;  Christian,  2014;  Cutter‐Mackenzie,  2009) 
have  highlighted  the manifold  social,  psychological  and  educational  as well  as  nutritional 
benefits  of  reconnecting  ‘children  to  food  and  food  to  place’  (Morris  et  al,  2001;  Thorp, 
2006:6).  In this context, school gardens have become a focus to rediscover both childhood 














2010).    While  in  practical  terms,  most  school  gardens  are  spaces  where  adult  agendas 
dominate (Cairns, 2017), they also encourage unregulated sensory exploration for children; 
the  opportunity  to  touch,  smell  and  taste.  It  is  vitally  important  for  researchers  to  place 







for  children  to  think about  the origins and  taste of  food. Appadurai  (1996) uses  the  term 
‘scape’ to highlight how various phenomena connect and play out across space and time and 






consumption  choices  (Mikkelsen,  2011;  Sobal  and  Wansink,  2007)  but  here  we  follow 







discourses  surrounding  nutrition  and  table  manners  continue  to  dominate  (Daniel  and 
Gustafson, 2010; Ludvigsen and Scott, 2009; Pike, 2008) and surprisingly  little emphasis  is 




foodscapes overlap  (Ekström,  2007; Harman  and Cappellini,  2015)  and how  formal  dining 




We extend  the  theory of  foodscapes by adopting a phenomenological  lens  to explore  the 
school  garden  as  a  space  in  which  edibles  are  cultivated  and  children  enjoy  sensory 
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encounters  with  the  phenomena  of  plants,  dirt  and  other  substances  of  production. We 
highlight  the  actions, materials  and  experiential  processes  (Brembeck  et  al.,  2013)  in  the 
school  garden  that  (re)connect  consumption  with  production  and  disrupt  the mind/body 
dualism which dominates traditional children’s food ‘services’ (Daniel and Gustafsson, 2010) 




provides  an  important  theoretical  base  for  aiming  to understand what  Freund  (2001:699) 
refers  to  as  the  ‘problem  of  people's  embodied  relationship  to  physical  artefacts  and 
environments' which are ‘active in constituting bodies, and always leave [their] trace on the 
subject's  corporeality'  (Grosz,  1992:250‐251).  It  is  surprising  that  although  a 
phenomenological lens has been applied to diverse childhood experiences including disability 
(Allen,  2004),  obesity  (Eßer,  2017)  and  music  education  (Randles,  2012)  it  has  not  been 
applied to foodscapes except in adult contexts such as agriculture (Kings and Ilberry, 2015), 











and bodily activities  (such as digging,  touching,  tasting). This multi‐layered experience, we 
argue, is central for challenging the lack of confidence (Osowski et al, 2012) which buttresses 





We  aimed  to  prioritise  children’s  voices  and  experiences  by  using  a  qualitative  and 
participatory approach across our two settings. The objective was to explore and understand 
children’s experiences of gardening/food and focus on what their words and actions revealed 
















condition  of  access  was  that  our  methods  were  limited  to  fieldnotes  and  anonymised 
photographs.  Photographs were  helpful  because,  in  taking  a  phenomenologically‐inspired 
approach,  we  wanted  to  show  and  ‘describe,  not  just  explain,  the  participant’s  lived 
experiences’ (Field et al, 2016) as well as our own (Mikkelsen, 2011).  Photographs focused 





during  school  time  (2013‐14)  and  a  second  follow‐up  stage  of  data  collection  (2014‐15), 
during the spring and summer terms the following year. Research at Village School took place 
during spring, summer and autumn terms of 2015. Both groups of children met weekly for an 
hour and a quarter after  school.  In  total we conducted  just under 50 hours of participant 
observation  across  the  two  sites  and  semi‐structured  interviews  with  five  adult  club 
organisers,  four  teachers  (including  headteachers)  and  15  children;  a  total  of  24  short 
interviews.  Interviews  with  children  were  semi‐structured,  limited  to  ten  minutes  and 
conducted when children were gardening so as not to seem invasive. We were influenced by 
Merleau‐Ponty’s  argument  that  a  child’s  own  logic  is  best  understood  by  observing  how 
children  interpret  phenomena  rather  than  by  interview  (Welsh,  2013).  Adult  participants 
encouraged us to record their interviews but in keeping with access terms we did not record 
children’s  voices.      There were myriad  other  short  interactions  that  suggested  important 







Gardening was  introduced  into Town school by  the headteacher who had both space and 
gardening equipment but nobody who was willing or able to garden with the children. He was 
keen to address the problem of ‘nature deficit syndrome’ (Louv, 2010) within his school and 
appealed  for  parent  volunteers  who  were  given  free  rein  over  activities  although  the 













































and opportunity  to engage with  the earth. Usually,  in both  schools,  the children got  their 





















other  creatures, water,  plants,  roots  and  ants’  eggs.    Even when  reacting  in  a  squeamish 























was  a  source  of  amazement  and  shouts,  shrieks  and  gasps  of  delight.  Such  unplanned 









Ponty,  2003).    Gardening  clubs  were  a  means  to  counter  this  in  both  sites,  whether  in 
purposeful food production or just being with natural objects and creatures outside.  
 
While  the  discourse  extoling  the  benefits  of  ‘the  outdoors’  was  evident  at  both  schools, 
restrictions were placed upon outdoor exuberance. At Town School, for example, the grass 
from the reception play area was replaced with imitation turf precisely because the children 

























study  relished  touching  natural  substances  which  qualitatively  altered  the  foodscape  by 
relying upon sensory engagement for pleasure, not merely food growth for utilitarian ends. 
Children apparently valued ‘the muddy bit’ as a pleasurable experience in its own right. If, as 









their  content  and  their  appearance,  their  playful  immersion  developed  into  proud 
proprietorship.  It was common for both of us to find groups of children gathered around the 
beds looking at and talking about them.  Not all children gathered around were club members 



































Brembeck and  Johansson  (2010:809)  argue  that  ‘learning about  food  is  a  tactile,  oral  and 










nasturtium  flowers.    Sometimes  they  enjoyed  the  produce  and  came  back  for  more.  In 
growing broad beans, for example: ‘I picked one and got the girls to try it. I then couldn’t stop 
them;  they  kept  picking  more  and  more,  tearing  open  the  pods  and  devouring  them’ 
(fieldnotes). On  other  occasions  they would  spit  the  food  straight  out  again  as  happened 






















was  grubby  but  they  were  excitedly  asking,  ‘What  can  we  pick  next?’  As  the  sessions 
progressed it was common for the children to greet the volunteers with the words ‘what can 
we  try  today?’  and  there  were  few  incidences  of  peer  pressure  to  avoid  certain  foods 















Such  comments  indicated  reflection  on  food  production,  taste  and  interactions  and  the 
formation of connections that were altering their own eating activities and understandings.  
 

































manners)  and  formal education about nutrition.  For many,  the experience  is passive with 
adults  making  decisions  and  seeking  to  enforce  them  through  spatially  and  temporally 
structured  eating  sessions.  This  is  a  problem  for  children  across  the  globe with  concerns 
identified  by  policy‐makers  in  the  United  States,  Australia  and  across  Europe  where  the 
average daily intake of fruit and vegetables for children remain below recommended levels 
(Christian et al., 2014).  
The  school  garden,  by  contrast,  brings  an  element  of  sensory  and  bodily  phenomena  – 

















We  have  extended  Brembeck  and  Johansson’s  (2010:815)  argument  that  ‘Eaters  do  not 
observe  from  a  distance  but  are mixed  up  with  their  surroundings’  and  that  ‘Eating  is  a 
physical  activity.    Eaters get  to know  the world by  tasting  it,  chewing on  it,  even partially 
absorbing it.’ Through our empirical observations we have demonstrated that  it  is not  just 
tasting that is important: digging, touching and playing with materials are deeply significant 
as  sensory  experiences  to  secure  understandings  of  methods  of  production  and  the 
incremental  stages  between  germination  and  consumption.  It  is  this  important  sensory 
learning which helps children to challenge dominant forms of rational decision‐making about 
23 
food  (by  adults).  The  unmediated  sensory  experience  of  being‐with‐food  in  the  garden 
compliments Ludvigsen and Scott’s (2009) finding that the impulsive experiences of childhood 
and the rational selection of nutritious, balanced foods are often  in tension or completely 
opposed.   As Osowski  et  al  (2012)  observe,  children  do  not  necessarily  relate  teaching  in 
school to the embodied process of choosing and eating food. The active physical engagement 
with  the  outdoors  disrupts  the  passivity  of  ‘civilized’  consumption  by  creating  space  for 
children to learn informally through playful experience with a variety of materials and thus, 











garden  (such  as  grapes  and  pumpkins).  As  well  as  engendering  pride  in  their  productive 
capabilities,  the garden stimulates  joyful curiosity and pleasure  independent of the formal 
but  largely  passive  school  foodscape.  Hence,  gardening  for  food  does  not  represent  a 
combination of rational purpose plus physical effort – a mechanistic treatment of the body – 
instead  it relates to what Merleau‐Ponty calls  ‘another corporeity’  (1964:208) resting on a 
primitive  and  embodied  grasp  of  the  milieu  in  which  objects  such  as  beans  and  chives 
24 
manifest in the world and are put into use both at mealtimes and at play. In the school garden 













logic  and  perceptions  of  their  adult  carers  who  claimed  to  dislike  food  cultivation  but 
consumed vegetables that were ‘made from gardening’.  








and  dis/orderly  methods  (Kraftl,  2013)  which  rest  upon  sensory  experiences  and  ‘body 
pedagogics’  (Shilling,  2016)  rather  than  cognitive methods  of  teaching.  By  extension,  we 
believe  that  the  school  foodscape  needs  to  be  theorised  differently.  Food  learning  is  not 
simply about connecting formal education to practical action; it is dynamic and should reflect 
the informal sensory and perceptive world beyond classrooms and dining rooms. Re‐thinking 





































school  gardening  intervention  on  children’s  fruit  and  vegetable  intake:  a  randomised 
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